












high, more  than 80‐per  cent,  support  for  our membership  in  the EU  structures. 
While  the need  for Polandʹs membership  in  the European Union has never been 
questioned,  the  issue  of  the  development  of  European  integration  has  aroused 
controversy and is still a cause of dispute. The hypothesis of the paper bases on two 
statements:  (1)  Polish  society  attitude  towards  European  integration  is  more 
skeptical  than  would  be  apparent  from  the  data  on  general  support  for  EU 
membership, (2.) Current government, which has established Euroscepticism as the 
main  direction  of  its  foreign  policy  does  not  diverge  from  the mood  and  social 
expectations. 
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The  beginning  of  the  political  transformation  process  was 
accompanied  by  the  slogan  ʺReturn  to  Europeʺ.  Shortly  afterwards,  this 
idea was  formulated  further  in  the postulate of Polandʹs  integration with 
European structures (first the EEC, then the EU). As early as February 1994, 











European  Communities  came  into  force  (signed  in  December  1991).  Ten 
years later, on May 1, 2004, six years after the start of accession negotiations, 
Poland became a member of the European Union1. 
The  accession  to  the  Union  was  perceived  by  many  Poles  as  an 
unavoidable consequence of the system changes initiated in the late 1980s.  
At  the  same  time,  it  can  be  regarded  as  the  culmination  of  the 
transformation  process  and  simultaneously  as  a  confirmation  of  Polandʹs 
place in Europe. The enthusiasm of the society in linking the political fate of 
the country with  the  structures of  the Western world  (including NATO)  is 
confirmed  by  the  results  of  social  research  in  terms  of  support  for  our 
countryʹs membership in the EU. During the whole period of Polish presence 
in  the EU, with minor deviations resulting  from  the changing political and 
economic  climate  in  Europe  and  Poland,  our  society  showed  one  of  the 
highest  support  rates  for  the  EU  project  among  the  countries  of  the 
community. The latest survey conducted  in April 2017 by Centre for Public 
Opinion Research  confirms  this  trend.  88% of Poles  are  enthusiastic  about 
our countryʹs membership in the EU2.  
The  non‐decreasing  pro‐EU  attitude  of  Poles,  especially  from  the 
perspective  of  the  last  two  years  is,  however,  puzzling  and  it  deserves  a 




the  country.  This  is  attested  to  by  a  growing  dispute with  the  European 
Commission and other European institutions over the rule of law standards 
in  Poland,  the  common  ideological  front  with  Viktor  Orbán  and  the 
Parliament’s resolution on the EU, postulating its transformation into a loose 
union of strong sovereign national states. 
The  dissonance  that  arises  between  the  support  for  Polish 














line  of  government  is  apparent.  In  order  to  support  this  hypothesis,  not 
only  the  surveys  alone  will  be  quoted  indicating  support  for  Polandʹs 
participation  in  the EU structures, which  is undisputed, but also opinions 
on the implementation of specific EU policies. These are no longer accepted 




They  thus  demonstrate,  on  the  one  hand,  their  sceptical  attitude 
towards European  integration, and on  the other hand,  they point out  that 
the current governmentʹs policy does not diverge from the mood and social 




The  idea  of Polandʹs  integration with European  structures met  as 
early as at the beginning of the 1990s, ergo at the time of its emergence in 
the public discourse, with a very positive reaction of the society, obtaining 
high  public  support  reaching  up  to  80%  in  polls.  Opening  accession 
negotiations and making the perspective of Polandʹs membership in the EU 
more realistic has contributed to a decrease in the number of supporters of 
integration.  In  the second quarter of 2001, support  for  it declined  to 53%, 
the lowest of the previous quarter. In subsequent months it usually did not 
exceed  60%. After  a  short‐term  increase  in  support  for  integration  in  the 
period  around  the  referendum  (in  2003),  doubts  and  fears  related  to 
integration increased again a few months before accession ‐ the acceptance 
of accession  to  the EU had dropped. After our  countryʹs accession  to  the 
EU,  Poles  quickly  felt  the  relief  that  the  black  scenarios  related  to 
integration  did  not materialise,  and  there was  no  ʺpost‐accession  shockʺ 











an  increase  in  Polesʹ  support  for membership, which  amounted  to  71%, 
with 20% of respondents objecting.  
Three years  later,  in 2007  it reached  its climax: 89% of respondents 
were in favour of Polandʹs presence in the EU and only 5% of respondents 





After  a  clear  decline  in  support  for  our  countryʹs  presence  in  the 
Community  in  the  first half of 2013,  it has already  started  to grow  in  the 
last months of 2013, reaching a  level of 89%, not noted  for a  long  time,  in 
2014.  At  the  same  time,  the  percentage  of  opponents  of  our  countryʹs 
membership  in  the EU decreased  to  7%.  It  seems  that  the  pro‐European 
attitude was  strengthened  by  the  events  in  Ukraine, which made  Poles 
aware  of  the  importance  of  the  choice  they  made  voting  in  favour  of 
accession4.   
A  recent  survey  of  public  opinion  in  the  first  quarter  of  2017 
indicates a return  to an upward  trend. The support rate  for  the European 














are  by  no means  as  unambiguous  as  indicated  by  the  above mentioned 
research. 37 % of the Polish people believe that our country could cope with 
the challenges of  the  future better,  if  it was outside  the EU. A  little more 
than half of the respondents are against it – 51 %5. It can be understood in 
this way  that  almost  40 %  of  the  total  number  of  people  living  in  the 
country do not consider the EU to be a non‐alternative framework for the 
development  of  Poland  in  the  future,  but  it  is  likely  that  in  certain 
circumstances  this  group  of  respondents would  allow  the  possibility  of 
operating outside them. 





The  belief  that  protecting  the  independence  of Member  States  is 










2001  2004  2007  2009  2011  2014  2015  2016  2017 
For  60  71  87  84,5  83  89  84  84  88 
Against  n/a  21  5  10  11  7  11  10  9 




Opinions  on  this  issue  are  mainly  differentiated  by  political 
orientation. While right‐wing people more often than on average stress the 
importance  of  national  sovereignty  (57%  versus  24%),  left‐wing  political 
views prefer the Unionʹs ability to act over the protection of Member Statesʹ 
independence (47% versus 36%)7. 
Depending  on  the  degree  of  public  approval  for  the  part  of  the 
Member Stateʹs competence being exercised by the EU, two types of areas 
can be distinguished: 1) areas where,  in  the opinion of at  least half of  the 
respondents, Member States should share competences with the Union; 2) 




(61%)  is  by  far  the  most  widely  welcomed.  More  than  half  of  those 
surveyed accept co‐decision or decision by the EU on tariff rates for trade 
with  non‐EU  countries  (51%  in  total),  environmental  protection  (53%), 
economic policy  (51%).  In  the  social assessment, each EU  country  should 
pursue its own tax policy. The majority of respondents considered that only 
the  Member  State  should  be  responsible  for  the  legal  regulation  of 
abortions (60%) and the functioning of the whole sphere of social policies: 
education system (70%), social welfare (60%) and health care (56%)8. 








7  Beata Roguska,  Polska w Unii  Europejskiej, CBOS, Research  report  no.  31/2016, Warsaw, 









The  crisis  in  the  euro  zone  contributed  to  the  doubt  about  the 
project of  further deepening  integration. From 2009  there were more and 
more voices in Poland claiming that the unification of Europe had already 
gone  too  far10.  In  2015,  this  approach was  fuelled by  the migration  crisis 
and  a  policy  of  European  solidarity  advocated  by  the  EU  institutions, 
reflected  in  the  European  Commissionʹs  decision  to  relocate  refugees 
among EU countries. 
In  the  opinion  of more  than  half  of  respondents  (54%), Member 
States should also have the responsibility for migration and asylum policies. 
A significant increase in the reluctant communitarisation of migration and 
asylum policy has been  observed  in Poland  since  2015, which  is directly 
related to the refugee crisis in the EU.  
By  autumn  2015,  about  half  of  Poles were  opposed  to  receiving 
refugees  from Africa  and  the Middle  East, while  about  35‐40% were  in 
favour. The attacks  in November 2015 and  the electoral campaign, during 
which  the  right wing  forces  intensified  anti‐Muslim  sentiments,  led  to  a 
significant increase in opposition to the reception of refugees. On average, 
since  autumn  2015,  more  than  two  thirds  of  Poles  have  been  against 



















consensus”13,  the  authors  convincingly prove  that  the public opinion polls 
against the EU give us a false sense of security, because they suggest that the 
PiS (Law and Justice party) government has a Eurosceptic policy against the 
euro‐enthusiastic  society. A more  detailed  analysis  reveals  restrictions  on 





As  provided  by  the  proposed model,  the  attitude  of  the  society 
towards  the  external world  is  defined  by  its  position  on  the  axis which 
could best be described as the continuum between OPENNESS on the one 
hand and RECLUSIVNESS on the other14. 
The  use  of  openness  and  reclusiveness  ideas,  sets  out  a  new 
paradigm  of  state  foreign  policy  and  internal  politics.  In  the  social  and 
political divisions  and party  rivalry,  the division between  the  right wing 
and the left wing begins to lose its importance. Determination of the voterʹs 
attitude  to  issues from  the spectrum of economy and social problems (the 
role of the state in the economy, the scale of redistribution), ceases to be the 
dominant determinant of party  systems. The conflict, which  is  starting  to 
polarize Western  societies most  strongly,  concerns  cultural values.  In  the 
















pluralism  to  be  something  positive  or  whether  they  throw  away  these 
phenomena as being contrary to national interests or threatening identity is 
one of the most important determinants of place on the axis15. 
“Opennessʺ  in  this  respect  includes attitudes accentuating  support 
for  post‐materialist  values  (the  Ingelhart  concept  of  authorship),  such  as 
universalism of human rights, secularism (private character of the religious 
sphere),  individualism,  the  ability  to  self‐criticism  towards  oneʹs  own 
nation, the definition of national  identity  in an  inclusive way and support 
for the stateʹs involvement in solving international problems.  
“Reclusivenessʺis defined  in  turn by:  the  idealisation of oneʹs own 
nation  and  perception  of  its  homogeneity  as  an  ideal  state,  support  for 
materialistic  values  (social  security,  survival  orientation),  traditionalism 
(meaning religion  in public  life), tendency to authoritarian and communal 




of  the  survez  propose  to  explore  three dimensions, which most  strongly 
shape  the polish society attitude  to  foreign policy and  thus determine  the 





A  clear  conclusion  can  be  drawn  from  the  selection  of  opinion 












The  second  area of  the  research  interest  is  in  the  future  course of 
Polandʹs  European  policy  and  its  social  legitimacy  is  the  attitude  to  the 
countryʹs  involvement on  the  international arena. The scale of  isolationist 
tendencies in the Polesʹ views is particularly important. Isolationism or, in 
other words, the focus on internal affairs can be measured both in terms of 
the  political‐economic  dimension  (development  aid,  etc.)  and  political‐
military dimension (allied solidarity within NATO and the EU). In a study 






abroad  is  limited. Although  Poles  are  among  the  nations  that  attach  the 
greatest importance to the North Atlantic Alliance (70 % of them regard it 






for sending Polish  troops  to help allies reaches a similar  level as  in Great 
Britain or Spain19. 
These  results  indicate  a  policy  of  consent  to  Polandʹs  isolationist 


















The authors of  the survey are  interested  in  the  level of nativism  in 








consider  it  quite  important).  Less  than  30%  was  of  a  different  opinion. 
Despite  a  stable  economic  situation,  the  absence  of  terrorist  attacks  or 
problems with mass  influxes  of  immigrants,  there  has  been  a  significant 
increase  in xenophobia  in Poland  in  recent years.  It  is  larger  than  in many 
European  countries. Between  2010  and  2016,  in  a  regular CBOS  survey of 
attitudes towards other nations conducted since 1993, the reluctance of Poles 
towards almost all 27 surveyed nations increased (from a few to more than 





alleged  unwillingness  of  Muslims  to  assimilate  or  the  burden  that  the 

























inclined  towards, a more  ʺopenʺ or more  ʺclosedʺ? The attempt  to describe 
this group has been taken by analysing research on three key issues relating 
to European policy  (accession  to  the euro area, attitudes  towards  receiving 
refugees from the Middle East and Africa, and towards military support for 
European allies in the fight against Islamist terrorists).  
On  the  first  issue  in  the  autumn  2014  survey  68%  opposed  the 
adoption of the euro, including 27%. which was rather reluctant. According 
to  a  survey  conducted  in  June  2016,  almost  three  quarters  of  respondents 


















The  results  of  these  studies  lead  the  authors  to  conclude  that  the 
“intermidiate  group”  chooses  the  attitude  of  “rather  closed”  people  on 
many key issues for European integration. Surveys indicate that the mood 
and  opinion  pendulum  in  Polish  society  tends  to  be more  ʺclosedʺ  than 
ʺopened”.  This  does  not  contradict  the  high  support  for  Polandʹs 
membership  of  the  European Union,  the  sense  of which  is  undermined 
only by  the extreme part of  the  ʺclosedʺ. Nevertheless,  the willingness of 
Poles to adopt ʺrather closedʺ attitudes is very important from the point of 
view of  the  foreign policy of  the current government.  In other words, PiS 
and the forces close to it (e. g. Kukizʹ 15) can assume (or at least count on) 
that  the  legitimacy  of  their  European  policies  is  stronger  than would  be 
apparent  from  the data on  support  for EU membership. The potential of 







and politicians,  should be  revalued  in  the  face of arguments put  forward 
above. On the one hand, polls of support for the European Union place us 
among  the  top  supporters  of  the  integration  project,  on  the  other  hand, 
even with a superficial analysis of public support for specific EU policies or 
stronger  and  deeper  integration,  the  tendency  of  Poles  to  abandon  pan‐
European ideas in the name of defending national values is revealed.  
While Polandʹs  exit  from  the European Union  is  such  an unlikely 
scenario,  the  policy  of  the  ruling  camp,  reluctant  to  integrate  deeper, 
distanced  from Western  partners  and  focused  on  domestic  affairs, may 
distract Poland from the mainstream of integration, leaving us on the EUʹs 












signing  of  the  Treaties  of  Rome  in March  201724,  but  above  all  by  the 
challenges  facing  the  Union,  such  as  the  crisis  in  the  euro  zone,  the 
migration  crisis  and  the  Brexit25  Poland  is  most  concerned  by  the 





in  the EU  as  a measure of Polesʹ  attitudes  towards European  integration 
distracts  attention  from  an  important  fact:  social  consent  to  possible 
political  decisions  that  will  determine  Polandʹs  place  in  Europe  in  the 
future as secondary one.  
This means that Poland, together with a few other countries outside 




distinctness  in  the sphere of values  (especially  in  the context of  the Court 
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